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ABSTRAKT
Sistemi bankar në Kosovë gjatë viteve të fundit është transformuar krejtësisht, i drejtuar me
pronësi shtetërore në ish jugosllavi, në një sistem bankar me pronësi private pas çlirimit.
Privatizimi i sistemit bankar në Kosovë si pjesë përkatëse e masave të ndërmarra nga politika
e qeverive në 11 vjeteshin e kaluar, kishte për qëllim të fuqizonte sistemin financiar, të
pakësonte mundësinë për kriza të ardhshme dhe të rriste efiçiencën e ekonomisë. Në të njëjtën
kohë, si rrjedhojë ë zhvillimit të saj ekonomik, Kosova po përgatitet të integrohet. Ndër
aspektet tjera të reformës që duhet zbatuar është reforma ekonomike, e cila do të përfshinte një
ndryshim rrënjësor nga sistemi jo efikas i centralizuar, në një sistem aktual në kushtet e biznesit
të tregut, i cili do ti largoj reflektimet negative në të gjitha sferat e jetës ekonomike të cilat në
një mënyrë kanë shkaktuar një krizë të madhe ekonomike dhe kolaps ekonomik.
Me reformimin e përgjithshëm të sistemit ekonomik, si tendencë më të shfaqur në fuqizimin e
sistemit financiar është paraqitur transformimi i sistemit bankar, i cili ka marrë krejtësisht
elemente të reja dhe ka arritur një zhvillim të shpejtë.
Për shkak të shumë mangësive institucionale dhe ndikimit të madh bankar, bankat tregtare e
kanë ndryshuar aktivitetin ë tyre burimor, dhe në vend të kryerjes së aktiviteteve te ndërmjetësit
financiar midis kursimeve dhe rritjen e kapitalit, ato janë shndërruar në instrument të lobimit
të madh bankar në mënyrë që të fitojnë fitime sa ma të mëdha.
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Falënderime të posaçme i shkojnë edhe shoqërisë time e cila më përkrahu vazhdimisht dhe më
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mundshme.
Falënderojë në mënyrë të veçantë edhe kolegët e studimeve me të cilët e kalova kohën më të
madhe në universitet, ndihma e tyre e pa kursyer dhe konsultimet për çdo problem kanë qenë
shtytja më e madhe që unë ti përkushtohem në maksimum studimeve dhe të arrijë që t’i
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1. HYRJE
Banka është një institucion i rëndësishëm që ka ngjashmëri me organizatat ekonomike. Banka
është një veprimtari tregtare e cila kryen veprimtari disi të ndryshme nga ndërmarrjet apo
firmat. Shet shërbime si: të jep borxh; të transferon paratë; të ofron llogari për të vendosur
paratë me kushte nga më të ndryshmet; të këmben valutat; të jep mundësinë të përdorësh çeqe
e karta krediti etj. [1].
Funksionet që sot përfshihen në sistemin bankar kanë origjinë antike. Zakonisht pasuritë të
mëdha ruheshin në tempuj ose u besoheshin priftërinjve të rëndësishëm. Greqia konsiderohet
si djepi i bankave pasi pikërisht aty janë kryer veprimet e para bankare të dokumentuara, në
mesjetë përveç huadhënies në para, kanë ekzistuar huadhëniet në natyrë dhe me norma interesi.
Njerëzit e pasur vepronin me letra kredie në bazë të së cilave paguhej prurësi me të parë.
Veprohej në këtë mënyrë në rastet kur bëhej fjalë për shuma të mëdha ose mallëra me vlerë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Bankat janë institucione shumë të rëndësishme që kanë ngjashmëri me organizatat tjera
ekonomike, pra kanë status të pavarur juridik punojnë sipas parimit të ekonomizimit dhe
rentabilitetit dhe specifikat e veta që i dallojnë ato prej organizatave ekonomike.
Bankat janë një ndër institucionet më të rëndësishme të një ekonomie, sepse ato janë burimi
kryesor i kredive për individët, familjet dhe ndërmarrjet e ndryshme.
Gjurmët e para të bankave i gjejmë prej vitit 3.000 para e.r. në Azinë Qendrore. Një ndër
zbulimet kanë qenë pllakat e Argjilit të cilat janë gjetur në "Tempullin e Kuq" që paraqisnin
filet e aktivitetit bankar të priftërinjve Sumeranë, dhe ky aktivitet bankar kishte për qëllim
zhvillimin e bujqësisë dhe tregtisë në vendet rreth tempujve.
Në tempujt e Babilonisë janë kryer punët e këmbimit të parave dhe të depozitimit, si dhe
huazimi i parave me kamatë dhe kryerja e pagesave, nga kjo mund të themi se priftërinjtë e
tempujve antik kanë kryer operacione që janë shumë të ngjashme me punët bankare të sotshme.
Shtëpia më e njohur bankare e cila vepronte në Babiloni njihej me emrin ‘‘Murasho’’, e cila
merrte para me kamatë (depozita) dhe jepte hua me kamatë (kredi) dhe mbante depo të
mallrave. Në këtë kohë paraqiten edhe shtëpitë bankare të quajtur ‘‘Tezaure’’ të cilat
grumbullonin ushqimin, paratë dhe gjërat tjera dhe pastaj ato i jepnin hua me kamatë, prej tyre
edhe lindi shprehja e sotme tezaurim që do të thotë tërheqja e ndonjë malli apo parave nga
qarkullimi. Priftërinjtë kishin rol të madh në këta tempuj (banka), ata udhëhiqnin me të gjitha
punët ekonomike shtetërore si dhe ishin bashkëpunëtorë kryesor të mbretërve [2].

2

2.1

Zhvillimi i bankave në Evropë

Bankat gradualisht u përhapën nga civilizimi klasik i Greqisë dhe i Romës në Evropën Veriore
dhe Perëndimore. Gjatë periudhës së feudalizmit të zhvilluar, operacionet bankare janë
kufizuar në këmbimin e parave sepse është bërë prerja e parave në formë, madhësi e vlera të
ndryshme pasi që nevojitej shkathtësi e veçantë për vlerësimin e peshës së kualitetit të parave.
Në mesjetë paraqiten në Italinë Veriore këmbyesit e quajtur “campores” dhë bankierët të cilët
pranonin para për të ruajtur, duke vënë dëftesa në bazë të të cilave kanë mundur të tërhiqen
paratë e deponuara te partnerët afarist të atyre bankierëve në vende të ndryshme. Bankat gjatë
mesjetës hasën në opozitën e kishës, nga se të huajtë u jepëshin të varfërve me norma tejët të
larta të kamatës. Me kalimin nga mesjeta në Renesancë, kredit u jepnin kryesisht të pasurve,
prandaj kjo ndikoj që të reduktohet opozita e kishës. Në shekullin XII-XIV, paraqiten
tempelarët, të cilët kishin dy qendra në Paris dhe në Londër dhe filiale të shumta në Francë e
Levant, si dhe i kishin institucionet më të rëndësishme bankare në Europë.
Në vitin 1407, në Gjenovë themelohet banka e parë ‘‘Casa di San Giorgio’’. Ajo ishte bankë
me kuptimin e plot të fjalës, dispononte shuma të mëdha mjetesh monetare dhe jepte hua të
shumta. Bankat shtetërore të Vendikut ishin: ‘‘Banco di Rialto’’ (1587-1617) dhe ‘‘Banco del
Giro’’ (1617-1806). Më zhvillimin e rrugëve të reja të tregtisë detare, si dhe me përparimin e
navigacionit në shekullin XV, XVI dhe XVII, qendra e tregtisë botërore gradualisht bartet nga
Mesdheu në Evropën Veriore dhe Perëndimore, ku afarizmi bankar zuri vend primar. Gjatë
kësaj periudhe u mblodhën farët e revolucionit industrial. Pos kësaj, konstruktimi i makinës
me avull dhe paraqitja e prodhimit masiv, lindi nevojën e ekspansionit përkatës të tregut global
ku absorbohej prodhimi industrial, si dhe paraqitja e metodave të reja për kryerjen e pagesave
dhe dhënien e kredive. Bankat që arritën t’u përgjigjen kërkesave të reja përparuan shumë
shpejtë, të udhëhequra nga institucionet si: ‘‘Medici’’ në Itali dhe ‘‘Hochstetter’’ në Gjermani.
Pas themelimit të kolonive në Amerikën Veriore dhe Jugore, praktika bankare e botës së vjetër
u bartë edhe në botën e re. Në fillim kolonizatorët punonin kryesisht me bankat e vendeve të
tyre prej nga kishin ardhur, kurse në fillim të shekullit XIX edhe në Amerikë filluan të
themelohen bankat e para. Shekulli XVII ka rëndësi shumë të madhe për zhvillimin e bankave,
ngase në këtë periudhë me organizimin dhe afarizmin e tyre ato u afruan bankave
bashkëkohore. Në këtë periudhë u themelohen bankat në Venedik, Gjenevë, Hamburg, e qytete
të tjera, të cilat kryenin pagesat pa para të gatshme duke bartur mjetet nga një llogari në tjetrën.
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Ringjallja ekonomike e cila fillojë në Europë pas zbulimit të Amerikës, kërkon shumë më tepër
kredi dhe kështu paraqitet surrogati i parasë-banknotë.
Në vitin 1694 themelohet në Angli ‘‘Bank of England’’. Sipas planit të skotlandezit, William
Patrison, kjo bank konsiderohet si banka e parë emisionare e moderne në historinë bankare. Në
Francë, banka e parë ishte ‘‘Banque Geneale’’ të cilën e themeloi në vitin 1716 skotlandezi,
John Law. Kjo bankë e bëri emisionin bankënotave dhe ju dha kredi personave privat dhe
shtetit. Mirëpo, për shkak të emisionit të tepruar të bankënotave, kjo bankë u shua në vitin
1720, duke shkaktuar çrregullime të mëdha financiare në Francë. Në vitin 1800 themelohet
‘‘Banque de France’’ e cila ishte bankë qendrore dhe atë e themeloj Napoleoni për financimin
e luftëtarve [3].
Bankat misionare të Anglisë, Francës ushtruan ndikimin në themelimin e bankave të tjera
misionare në shekullin XVIII ë XIX në vendet e ndryshme të botës.
Në shekullin XIX fillojnë të themelohen bankat aksionare, të cilat me kohë ndryshojnë rolin e
deritashëm të huadhënësit dhe ndërmjetësuesit në qarkullim e pagesave, ku disponojnë
kapital të madh që është krijuar në procesin e koncentrimit të bankave dhe të shumave të mëdha
të mjeteve të huaja. Zhvillimi i mëtejshëm i bankave dhe lidhja më e ngushtë kompanive
industriale bankare, ndikuan mbi tendencat e shtuara të koncentrimit të kapitalit financiar dhe
në monopolizimin e bankave.
2.2

Fillet e para të bankave

Bankat janë një nga institucionet më të rëndësishme të një ekonomie, pasi që ato janë burimi
kryesor i kredive për individët, familjet, si dhe institucionet dhe ndërmarrjet e ndryshme. Siҫ
është cekur në hyrje të këtij punimi, fillet e para të bankave i gjejmë në vitin 3000 para e.s. në
Azinë Qendrore. Pllakat e Argjilit, të cilat janë gjetur në “Tempullin e Kuq” në Ouronk,
paraqesin fillet e aktivitetit bankar të priftërinjve Sumeranë, që kishte për qëllim zhvillimin e
bujqësisë dhe të tregtisë në viset rreth tempujve. Zbulime të ngjashme janë bërë dhe në tempujt
Eridonit, në Qipro, e sidomos në Babiloni. Në tempujt ë Babilonisë janë kryer punët e këmbimit
të parave dhe të depozitave, si dhe huazimi i parave me kamatë dhe kryerja e pagesave në
llogari të komenteve. Parashtrohet pyetja se a thua këto “Banka të shenjta” kanë qenë të
ngjashme me bankat e sotme? Në bazë të dokumenteve të gjetura mundë të nxirret konkluzioni
së priftërinjtë e tempujve antike kanë kryer operacionet të cilat janë shumë të ngjashme me
punët bankare. Ata janë kujdesur për kthimin e huasë, si dhe për aftësinë kreditore të personit
të cilit i është dhënë huaja.
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Priftërinjtë babilonas e kanë njohur edhe hipotekën, gjë që shihet nga Ligji i Hamurabit i vitit
1955-1913, i cili kodifikoi praktikën e tempujve si dhe të pronave të tokave. Në të janë
përpunuar në mënyrë precize rastet e ndryshme të dhënies së huave nga ana tempujve bankare.
Shtëpia e njohur bankare, e cila vepronte në Babiloni, njihet me emrin Murashu. Ajo merrte
para duke paguar kamatë, jepte hua me kamatë dhe mbante depot të mallrave. Në këtë kohë
paraqiten edhe shtëpitë bankare të quajtura Tezaurë, të cilat grumbullonin ushqim, para dhe
gjërat e tjera dhe pastaj jepnin hua me kamatë. Prej emrit të këtyre rrjedh shprehja e sotme
Tezaurimi, që do të thotë tërheqje e ndonjë malli apo e parave nga qarkullimi.
Zhvillimi i punëve bankare në Romë është bërë në bazë të përvojave të Greqisë antike.
Bankierët romak janë quajtur “argentarius” (lat. Argëntarium = argjend, para). Ata kanë
pranuar depozita, kanë dhënë hua me kamatë dhë i kanë kryer punët e qarkullimit të pagesave
në vendet dhe në botën e jashtme.
Me zhvillimin e tregtisë detare, në Romë zhvillohen punët e ndryshme bankare, mirëpo me
shkatërrimin e Perandorisë Romake, shkatërrohet dhe organizimi i bankave. Pra, bankat e para
ishin institucione për këmbimin e parave, të cilat tërë punën e kryenin në një tavolinë ose dyqan
të vogël, i cili ishte i vendosur në vendin më frekuentues duke u ndihmuar kështu udhëtarëve
që vinin në qytet t’i ndërrojnë monedhat e huaja me paratë e vendit. Priftërinjtë në të vërtetë
udhëhiqnin të gjitha punët ekonomike shtetërore dhe ishin bartës të gjitha aktiviteteve, si dhe
bashkëpunëtoret më të afërt të mbretërve.
Me zhvillimin e tregtisë në Greqinë antike, zhvillohen edhe punët bankare. Punët e para
bankare kryheshin në tempujt e njohur në Efos, Dellos dhe Samos.

5

2.3

Kuptimi dhe definicioni i bankave

Koncepti i bankës dhe definicioni është i afërt me kushtet në të cilat punojnë bankat, duhet të
caktohen kriteret, në bazë të të cilave bankat dallohen nga ndërmarrjet prodhuese, tregtare dhe
ato që merren me veprimtari shërbyese. Bankat kanë qenë formueset e vetme të likuiditetit dhe
bartëse të funksionit depozitar. Mirëpo, me zhvillimin e ekonomisë formohen organizatat
financiare të cilat krahas me bankat, luajnë rol të rëndësishëm në mobilizimin e mjeteve
monetare dhe financimin e nevojave të ekonomisë.
Për të kuptuar më mirë definicionin e bankave dhe definicionin e tyre duhet ti kemi parasysh
disa kritere për ta kuptuar thelbin e saj:


Të deklarojmë kuptimin e bankës



Të shpjegojmë rolin e bankave



Të identifikojë llojet e ndryshme të bankave



Të përshkruajë funksionet e një banke komerciale.

Banka është një organizatë e ligjshme, që pranon depozita që mund të tërhiqet nga kërkesa.
Ajo gjithashtu jep të holla për individët dhe shtëpitë e biznesit që kanë nevojë.
Çdo individ që kursen para për të ardhmen mund të depozitojë kursimet e tij në një bankë.
Biznesmenët kanë të ardhura nga shitja, nga të cilat ata duhet të bëjnë pagesën për shpenzimet.
Ata mund të mbajnë të ardhurat e tyre ngas shitjet e depozituar në mënyrë të sigurtë që banka
të përmbush shpenzimet e tyre nga koha në kohë.
Bankat japin dy garancione për depozituesit:
 Siguria e depozitave
 Tërheqja e depozitave
Mbi depozitat, bankat japin interes, e cila shton shumës origjinale të depozitës. Kjo është një
nxitje për depozituesit. Ajo promovon zakonet në mesin e publikut. Në bazë të depozitave
bankat gjithashtu japin kredi dhe paradhëniet për fermerët, tregtarët dhe biznesmenët për
qëllime produktive. Në këtë mënyrë bankat kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit dhe
mirëqenien e njerëzit në përgjithësi.
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Bankat gjithashtu janë ngarkuar me interesin për kreditë. Norma e interesit në përgjithësi është
më i lartë se norma e interesit të cilat janë të lejuara në depozitat. Bankat gjithashtu kërkojnë
pagesë për shërbimet e tjera të ndryshme. Interesi në kreditë e marra dhe tarifat e ngarkuara për
shërbime të cilat tejkalojnë interesin e lejuar në depozitat janë burimet kryesore e të ardhurave
për bankat nga të cilat ata përmbushur shpenzimet e tyre administrative.
Aktivitetet e kryera nga bankat quhen veprimtari bankare. Si një aktivitet përfshinë pranimin e
depozitave dhe kreditimit apo të investimeve të parave. Kjo lehtëson aktivitetet e biznesit për
shkëmbimin e mallrave dhe shërbimeve. Prandaj bankat janë një ndihmë e rëndësishme e
tregtisë. Ajo jo vetëm që siguron para për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve, por edhe
lehtëson shkëmbimin e tyre në mes të blerësit dhe shitësit. Ka ligje të cilat rregullojnë aktivitetet
bankare në vendin tonë.
Depozitimin e parave në banka dhe huamarrja nga bankat janë veprimet juridike. Bankat janë
gjithashtu janë nën kontrollin e qeverisë. Për këtë arsye ata gëzojnë besimin e popullit.
Gjithashtu bankat varen nga besimi i popullatës. Pa besimin e popullatës bankat nuk mund të
mbijetojnë.
2.4

Llojet e Bankave

Ka lloje të ndryshme të bankave që veprojnë në vendin tonë për të përmbushur kërkesat
financiare të kategorive të ndryshme të njerëzve të angazhuar në bujqësi, biznes, profesion etj.
Fokusi i bankave është e ndryshme nga nevojat dhe metodat. Institucionet e depozitave marrin
formën e bankave komerciale, të cilat pranojnë depozita dhe japin kredi të tjera. Ka edhe banka
të kursimeve të përbashkëta, të cilat pranojnë depozita dhe llojet e tjera të kredive. Industria
bankare mund të ndahet në sektorë, bazuar në klientelë shërbyes dhe produkteve dhe
shërbimeve të ofruara.
Një bankë është një ndërmjetës financiar që lëshon kredi për një huamarrës, duke krijuar një
depozitë përkatëse në bilancin e bankës. Aktivitetet e kreditimit mund të kryhen drejtpërdrejtë
ose tërthorazi përmes tregjeve të kapitalit. Për shkak të rëndësisë së tyre në sistemin e llojeve
të bankave financiare dhe ndikimi në ekonomitë kombëtare, llojet e bankave janë shumë të
rregulluara në shumicën e vendeve. Bankat mbajnë asetet likuide të barabarta me vetëm një
pjesë të detyrimeve të tyre të tanishme.
Përveç rregulloreve të tjera të destinuara për të siguruar likuiditet, llojet e bankave në
përgjithësi janë subjekt i kërkesave minimale të kapitalit të bazuar në një sërë standardesh
ndërkombëtare të kapitalit.
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Sistemi i bankave ka luajtur një rol qendror gjatë shumë shekujve. Përkufizimet e rëndësishme
është përcaktimi në veprimtarinë bankare për qëllimet e legjislacionit, dhe jo
domosdoshmërisht në përgjithësi të veçantë sepse shumica e përkufizimeve janë nga
legjislacioni që ka për qëllim rregullimin dhe mbikëqyrjen e bankave në vend që të rregullojnë
biznesin aktual të sistemit bankar. Megjithatë, në shumë raste përkufizimi ligjor ngushtë
pasqyron ligjin e përbashkët të llojeve të bankave.[4]
2.5

Bankat komerciale (Depozitare)

Bankat komerciale janë banka që bëjnë kreditimin afatshkurtër të prodhimit dhe konsumit.
Këto banka mjetet i formojnë prej depozitave afatshkurtër të ekonomisë dhe depozitave të
kursimit të popullsisë. Karakteristikat thelbësore të bankave komerciale:
- Pranimi i depozitave nga publiku
- Për qëllime të kreditimit ose për të investuar
- Ripagueshme kundrejt kërkesës ose investimeve.
- Tërheqja me anë të një instrumenti, qoftë një kontroll apo ndryshe.
Një tjetër tipar i dalluar bankarë komercial është se një pjesë e madhe e depozitave të tyre janë
depozita pa afat. Bankë komerciale është lloji më i zakonshëm, që kanë të bëjnë me kreditë dhe
depozitat, dhe duke pasur qasje në tregjet financiare. Rasti më i zakonshëm i një banke tregtare
është një bankë në mbarë vendin duke ofruar një varg të plotë të shërbimeve. Ekzistenca e tyre
është mbështetur nga rregulloret, si në SHBA, ku ata janë të detyruar me ligj për të investuar
në të njëjtin rajon.
Bankat e tjera kanë tendencë që të specializohen në një zgjedhje të produkteve, duke u ofruar
atyre me një shkallë kombëtare. Ata gjithashtu mund të përqendrohen në një lloj të
konsumatorëve, duke marrë depozita dhe duke ofruar kredi për klientët e konsumit apo
komerciale.
Bankat e specializuara zakonisht përqendrohen kryesisht në një lloj të kredisë:
 Hipotekat
 Kreditë konsumatore
 Kredi e makinave
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2.6

Bankat Investive

Aktivitetet bankare investuese janë të ndryshme nga bankat të rregullta. Ato ofrojnë financim
të drejtpërdrejtë në tregjet financiare përmes borxhit dhe kapitalit. Në detaje, funksionet e tyre
përfshijnë:


Vendosje private



Menaxhimi i portofolit



Fondet e investimeve të korporatave financiare këshillimor



Këshilla mbi bashkimin dhe blerjet



Kujdestarinë globale.

Për shkak të rrezikshmërisë e disa aktiviteteve bankare autoritetet në shumicën e vendeve kanë
tendencë për të ndarë këto funksione nga i rregullt. Një bankë investimesh ngre kapitalin (të
holla, në formën e borxhit dhe të kapitalit) për kompanitë dhe këshillon ata financimin dhe
bashkimin e alternativave. Bankat e investimeve mundëson letrat me vlerë (të borxhit dhe
kapitalit) për investitorët në mënyrë që të rrisë kapitalin. Ky seksion jep një pasqyrë të tre
llojeve të shërbimeve të ofruara nga bankat e investimeve. Së pari, ajo përshkruan investimet
e aktiviteteve të bankave në tregjet e kapitalit. Këto tregje janë përdorur nga kompanitë për të
rritur financat nga emërtimi i aksioneve dhe obligacionet për investitorët. Së dyti, ajo shpjegon
aktivitetet e tyre tregtare. Këto përfshijnë blerjen dhe shitjen e aksioneve dhe së fundi
përshkruan rolin e bankave investive që marrin pjesë në infrastrukturën e tregut financiar dhe
në tregjet ku institucionet financiare marrin hua mjete monetare ose letra me vlerë për të
siguruar transaksione.
Bankat investive të ndihmuar nga kompanitë dhe agjencitë qeveritare për qasje në financa dhe
investime apo shpenzime të tjera nga ofrimi i shërbimeve të marrjes në sigurim bie dakord për
të blerë me një çmim të paracaktuar, çdo të letrave me vlerë aksionet e kapitalit dhe
obligacionet të cilat nuk janë marrë nga investitorët.
Duke bërë këtë banka e investimeve garanton se shuma e financimit që klienti dëshiron për të
rritur do të jetë në dispozicion, dhe rrezik për klientin. Duke ndihmuar kompanitë dhe qeveritë
të menaxhojnë këtë rrezik, bankat e investimeve kanë lehtësimin e qasjes në financa përmes
kapitalit të tregjeve. Klientët e korporatave duhet të jenë kompani të mëdha të cilat janë të
detyruar të japin informacione shpjeguese për investitorët dhe në këtë mënyrë tërheqin fondet
në tregjet e kapitalit në vend se të mbështeten në pakicë bankat të japin hua për ta.
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Krahas shërbimit për nënshkrimin bankat e tyre të investimeve përpiqen për të gjetur
investitorët, të cilët janë të gatshëm për të blerë letrat me vlerë që do të jetë më lehtë nga
klientët e tyre. Ata zakonisht nxisin nxjerrjen e investitorëve në prag të një ankandi, ku
investitorët janë ftuar për të konkurruar për letrat me vlerë.[5]
2.7

Bankat e Specializuara ose të degëve

Bankat e specializuara themelohen për financimin e degëve të ndryshme të ekonomisë si p.sh
industrisë, bujqësisë, zejtarisë, tregtisë së jashtme etj. Duke i financuar këto veprimtari bankat
të tilla ndikojnë në zhvillimin e tyre, prandaj inkuadrohen në zbatimin e masave të politikës
ekonomike të vendit.
Në përgjithësi mundë të konstatojmë së bankat i kryejnë tri grupe të punëve:
a) Punët aktive bankare, ku të gjitha punët kur banka paraqitet si kreditorë ë klientëve të saj
b) Punët pasive bankare, ku të gjitha punët kur banka paraqitet si debitorë ndaj klientit të saj
c) Punët neutrale bankare.
Bankat themelohen si shoqëri (ndërmarrje / kompani) aksionare ose shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar në bazë të aktit të themelimit, kontratës së themelimit ose statutit të saj. Banka e
ushtron veprimtarinë e vet në mënyrë të pavarur me qëllim të realizimit të fitimit. Banka mund
të autorizojë ose udhëzojnë çdo zyrtar apo punonjës të bankës për të kryer ndonjë nga
funksionet, ose të anuloj ndonjë nga detyrat e tij sipas këtij ligji [6].
Banka në ndonjë rast të veçantë mund të caktojnë çdo person që nuk është një zyrtar apo
punonjës i bankës, për t'i dhënë një ndihmë të tillë si ajo mund të specifikojë një ushtrim të
fuqisë së saj, kryerjen e funksioneve të saj, ose kryerjen e detyrave të tij sipas këtij ligji [6].
2.8

Bankat Universale

Bankat universale kombinohen me atë tregtar dhe investues. Në shumë vende, të tilla aktivitetet
janë të kufizuara ose dekurajuar nga autoritetet. Në SHBA, bankat universale
janë të lejuar nga (GLB) Gramm Leach Bliley miratuar në vitin 1999, por vetëm në masën që
kompanitë amerikane që mbajnë financat dhe mund të zotërojnë bankat komerciale dhe bankat
e investimeve. Në të kundërtën, bankat në Gjermani mund të ofrojnë shërbime komerciale dhe
investuese në një firmë të vetme [6] .
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Pronat financiare janë mënyra më e zakonshme për një bankë për të zhvilluar jashtë vendit.
Zakonisht një bankë merret me vendime bankare të një vendi dhe zgjerimin ndërkombëtarë
duke blerë ose duke filluar nga lart bazuar në filiale të veçanta në vende të tjera.
Dinamika politike në Evropë ka kaluar nëpërmjet bankave universale në këto vitet e fundit. Ky
është një zhvillim i rrezikshëm që kërcënon rolin kyç të bankave të tilla që luajnë rol të
rëndësishëm në ekonomitë moderne.
Janë tri përparësitë kryesore të modelit bankar universal:


Gamë të gjerë shërbimesh për klientët: bankat universale kanë evoluar gjatë 200 viteve
të fundit paralelisht me industrializimin e vendeve të zhvilluara. Ata sigurojë klientët
të kanë zgjidhje të plotë financiare në një "one-stop shop" që mund të ofrojnë shërbime
me porosi, vëllime të larta të kredive dhe financim më të ulët.



Kosto më të ulëta për konsumatorët dhe ekonominë reale: banka universale janë në
gjendje të ardhurat me kosto përmes ekonomisë të shkallës dhe qëllimit të saj.

Këto përfitime kalohen nëpërmjet klientëve dhe investitorëve nëpër bankat universale. Në fund
këto përfitime kanë ulur kostot e financiare për shoqërinë në tërësi. Bankat universale kanë
tendencë të jenë më shumë të qëndrueshme në diversifikimin e operacioneve të tyre. Për
shembull, që nga viti 2000 pas tatimit në ekuitet në bankat e mëdha universale kishte qenë më
e qëndrueshme se në banka të specializuara. Duke pasur parasysh pasqyrimin e tyre të gjerë,
bankat universale janë edhe pozicionuar më mirë për të monitoruar shëndetin financiar të
klientëve në aspekte të veçanta, si dhe për vend akumulimin e rrezikut nëpërmjet tregjeve
financiare. Masa të tilla do të përmirësojë stabilitetin e përgjithshëm të sektorit financiar, ndërsa
gjithashtu duke siguruar që bankat universale evropiane mund të vazhdojnë të ofrojnë një gamë
të plotë të shërbimeve të kërkuara nga kompanitë me bazë në rajon.
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Figura 1: Stabiliteti i bankave universale krahasuar me bankat komerciale dhe ato investive.
Burimi [7].
2.9

Bankat Hipotekare

Bankat hipotekare janë bankat që kanë kombinim të ndryshëm në mes të llojeve të
operacioneve dhe nivele të ndryshme të riskut që ka të bëjë me shqyrtimin e secilës bankë të
veçantë. Menaxhimi i bankave hipotekare mund të strukturoj një bankë për të marrë pjesë në
një apo disa pjesë të hipotekës.
Bankat me profile të ngjashme operacionale mund të kenë qëllime të ndryshme. Në të gjitha
rastet, menaxhimi dhe bordi duhet të përshkruajë strategjitë dhe objektivat e funksionimit të
tyre bankare, nisja e një rishikimi, si ekzaminimet duhet të përcaktojnë llojin e operimit bankar
hipotekar në një vend dhe të marrë raporte të menaxhimit për monitorimin e aktiviteteve
bankare.
Procesi i planifikimit dhe të biznesit në një plan strategjik të menaxhmentit duhet të adresojë
qasjen e aktivitetit, rrezikun dhe qëllimet e veprimit të bankës hipotekare.
Menaxhimi dhe bordi duhet të vendosë kufij të arsyeshëm, udhëzimet dhe standardet për
matjen e funksionimit të bankës. Ky planifikim gjithashtu duhet të ketë strategjitë për t'u marrë
me ndryshimet si operacioni bankar hipotekar ku shkon përmes ciklit të biznesit. Banka
hipotekare është një menaxhim i burimeve ku të ardhurat mund të jenë të paqëndrueshme, ku
një operacion bankar hipotekar mund të jetë shumë fitimprurës.
Banka hipotekare kërkon një nivel të konsiderueshëm të mbikëqyrjes nga ana e bordit dhe
menaxhmentit të lartë, dhe të menaxhimit të kujdesshëm të gjitha hipotekave bankare
dhe aktivitetet e tyre. Ky seksion jep udhëzime për shqyrtimin të ardhurat e një hipotekave
bankare ndaj klientëve paraprak [7].
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Sot bota bashkëkohore ekonomike e bazuar në globalizimin dhe teknologjinë, luan një rol të
madh në marrjen e vendimeve menaxheriale. Menaxherët janë urë lidhëse mes mendimeve dhe
veprimeve, ata krijojnë ushqimin e përditshëm me të cilën ushqehet një kompani. Menaxhimi
dhe politikat bankare adekuate e sistemit bankar, kontribon ne suksesin e qëndrueshëm që do
të thotë suksesit të biznesit të vazhduar, bazuar në parimet e cilësisë, zhvillimit të qëndrueshëm,
përgjegjësinë shoqërore dhe etikën e biznesit.
Sistemi bankar në tërësi ka elemente të cilat e ngadalësojnë procesin e operacioneve , apo edhe
e humbin efiçiencën dhe efektivitetin e biznesit bankar. Pavarësisht se janë ngritur sisteme të
ndryshme të monitorimit dhe të kontrollit, elemente të ndryshme jo konstruktive vazhdojnë të
operojnë përbrenda sistemit bankar dhe në ambientin e këtij sistemi.
Problemet me të cilat kryesisht ballafaqohen bankat në tërësi janë identifikuar dhe janë
ndërlidhur me faktorët përshkruar në vijim:
a) Fshehje e pasurisë (mos deklarimi)
b) Mos justifikimi me burime të ligjshme financiare dhe dokumentacion ligjor i pasurisë së
deklaruar në deklaratën.
c) Fshehje e transaksioneve bankare të konfirmuara nga bankat
d) Deklarim i pavërtetë i burimit të shumave të ndryshme.
Nga hulumtimi i literaturës është konstatuar se ekziston një numër i madh autorësh dhe
grupesh të ndryshme të interesit të cilat merren dhe debatojnë rreth sistemit bankar dhe
ndikimit në zhvillimin ekonomik. Mirëpo, në praktikë në të gjitha llojet dhe kategoritë e
bankave kanë vështirësi dhe probleme të ndryshme. Në këtë hulumtim janë trajtuar disa
çështje me rëndësi sa i përket sistemit bankar duke filluar nga sistemi bankar në përgjithësi,
llojet e bankave dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik, duke filluar nga bankat
komerciale deri në bankën e nivelit më të lartë “ Bankën Qendrore Evropiane’’. Në këtë
hulumtim janë adresuar disa pyetje me anë të cilave është sqaruar roli, kuptimi dhe definimi i
bankave. Pyetjet më të rëndësishme janë:
1. Cili është roli i sistemit bankar?
2. Si kuptohet definicioni i bankave dhe zhvillimi i tyre?
3. Si mund të ndikojë një zhvillim i suksesshëm i sistemit bankar në zhvillimin ekonomik të
një vendi?

13

4.

METODOLOGJIA

Në këtë punim ka një gërshetim instrumentesh hulumtuese që janë të përdorur me qellim të
adresimit të proceseve dhe sistemeve të bankave. Hulumtimet kanë sjellë në diskutim llojet e
bankave dhe shqyrtimet e proceseve të operacioneve në ato banka. Metodologjia e përdorur
bazohet në përfshirjen e përzier të dhënave primare dhe sekondare, si dhe argumentimin e
vlerësimeve duke u bazuar në fakte dhe në të dhënat që disponojnë ato. Të dhënat primare
janë siguruar nëpërmjet të hulumtimit empirik të sistemit bankar. Të dhënat e nxjerra
mbulojnë bankat më të mëdha në vend që kryesisht kanë më shumë se 85% të tregut bankar.
Një pjesë e mirë e informacionit është siguruar edhe nëpërmjet observimeve të hapura dhe
diskutimeve me akademikë, më ekspertë të fushës financiare e bankare, me drejtues të
bankave të nivelit të dytë, me punonjës dhe ish-punonjës të Bankës Qendrore.
Ndërsa për informacionin sekondar është shfrytëzuar literatura e ndryshme ku janë shfrytëzuar
burimet nga bibliotekat e ndryshme fizike dhe ato nga burimet e hapura.
Një tjetër burim i pashtershëm informacioni kanë qenë edhe bibliotekat elektronike të
universiteteve të ndryshme perëndimorë, adresat e ndryshme elektronike të institucioneve
financiare ndërkombëtare, si dhe informacione zyrtare në lidhje me sistemin bankar. Punimet
akademike si kërkimet shkencore, punime konferencash apo dhe leksione mbi fushën
kërkimore, kanë plotësuar kuadrin e burimeve sekondare.
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5. ANALIZA E REZULTATEVE
Konkluzioni themelorë i nxjerrë nga ky hulumtim tregon që pjesa më e madhe e bankave të
mëdha ofrojnë shërbime bankare në mënyrë elektronike, dhe që janë plotësisht të sigurta dhe
plotësisht funksionale. Për të ofruar këto shërbime bankat kërkojnë një pagese të caktuar
funksionale.
Hulumtimi më tutje nxjerrë si rezultat konkluzionin që evidenton disa banka më të vogla të
cilat ofrojnë qasje dhe funksione më të kufizuara, duke përfshirë një dozë të caktuar të
autonomisë së klientit dhe një dozë më të ngritur të monitorimit dhe kontrollit. Këtu përfshihen
kontrolli dhe monitorimi i gjendjes së llogarisë personale, kryerja e transaksione të kufizuara,
pagesat e ndryshme nacionale dhe internacionale, etj.
Në këtë mënyrë, shërbimet që ofron e-banking mundë të klasifikohen në dy lloje: informative,
në rastet kur të lejojnë vetëm të kontrollosh bilancin apo pasqyrën e lëvizjeve dhe operative,
kur të lejojnë të bësh transferta apo të paguash fatura, me fjalë të tjera të kruhen të gjitha
proceset tipike të një ofrimi të një shërbimi bankar. Kjo kursen kohen dhe ulë koston e klientit ,
por edhe të operatorëve të bankës, pra është krijuar një situatë fitim-fitim.
Në aspektin e themelimit të biznesit, është evidentuar që bankat themelohen si shoqëri
(ndërmarrje / kompani) aksionare ose shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në bazë të aktit të
themelimit, kontratës së themelimit ose statutit të saj.
Nga pozitat e tilla, bankat realizojnë procese të bizneseve në mënyrë të pavarur dhe qëllimi
mbetet te ngritja e produktivitetit, pra krijimi i sa më shumë daljeve duke shfrytëzuar sa më
pak burime.
Shikuar dhe analizuar nga këndvështrimi i thjeshtë ekonomik proceset e biznesit të suksesshëm
të një banke varen nga faktorët në vijim:
1. Parimi i likuiditetit
2. Parimi i sigurisë dhe
3. Parimi i rentabilitetit
Në aspektin ligjor, edhe bankat rangohen në kuadrin ashtu si çdo organizatë tjetër edhe janë
bartëse të të drejtave dhe të detyrimeve të caktuara në kuadër të aspektit juridik. Ato disponojnë
mjetet financiare dhe pasuritë e tyre të cilat i qarkullojnë ose administrojnë sipas destinimit
legal. Punë bankare ushtrojnë edhe organizatat tjera financiare të cilat themelohen dhë
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licencohen në bazë të ligjit për ushtrimin e veprimtarive të caktuara bankare. Themeluesit e
bankave e themelojnë këshillin themelues të bankës.
Në shumicën e vendeve përveç bankave, punë të caktuara kryen edhe organizata të ndryshme
financiare. Zakonisht të këtilla janë kursimorët postarë, organizatat e caktuara kreditore
kursimore dhe organizatat tjera të përcaktuara dhe të rregulluara me ligj.
Sipas të dhënave nga Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës të tilla janë:
-

Bankat univerzale

-

Bankat afariste

-

Banka Qëndrore

-

Bankat depozitare ose komerciale

-

Kompanitë e sigurimit

-

Institucionët mikro – financiare

-

Institucionet jo bankare – financiare

-

Agjencitë për transfer parash ( këmbimoret).

Bankat si institucione relevante financiare të sistemit bankier mundë të ndahen në:
-

Bankat investive

-

Bankat e specializuara ose të degës

-

Bankat regjionale ose bankat për zhvillim

-

Monobanka

-

Bankat multinacionale

-

Arka e kursimit (kursimorja)

5.1 Analiza e bankave regjionale
Organizatat bankare të cilat e ushtrojnë veprimtarinë në një territor të caktuar me qëllim të
financimit të investimeve në ekonomi dhe infrastrukturë. Këto banka mund të punojnë në
territorin e një vendi apo të shtrijnë veprimtarinë në shumë shtete. Këto të fundit e kanë
karakterin e bankave regjionale ndërkombëtare sepse veprimtaria e tyre shtrihet në një regjion
të caktuar. Bankat të tilla janë ‘‘Banka Evropiane Investive’’, ‘‘Banka për Likuidimin e
llogarive Ndërkombëtare në Bazel’’, ‘‘Banka ndërkombëtare për bashkëpunim ekonomik në
Moskë’’, ‘‘Banka Afrikane për zhvillim’’, ‘‘Banka Aziatike për zhvillim’’ etj.
Bankat për zhvillim i themelojnë vendet në zhvillim për financimin e programeve të tyre të
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zhvillimit ekonomik. Këto banka grumbullojnë mjetet prej subjekteve private dhe shoqërore si
dhe prej bankave të huaja.
Përhapja e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit, rritja e përdorimit të
kompjuterëve personale, lehtësimi i lidhjes me internetin, si edhe përhapja e gjerë e telefonave
celularë, kanë tërhequr vëmendjen e bankave drejt mundësisë në internet banking. Një tjetër
arsye që bëri të dobishëm përdorimin e këtij kanali, ishte nevoja për të minimizuar kostot dhe
njëkohësisht për të rritur efiçiencën e shërbimeve bankare. Në këtë mënyrë, bankat
shfrytëzuan karakteristikën kryesore të internetit, ndërveprimin, duke zhvilluar strukturën e
shpërndarjes së shërbimeve bankare për të plotësuar nevojat në rritje të klientëve të tyre dhe
njëkohësisht për të rritur të ardhurat e tyre.
5.2 Zhvillimi dhe evolucioni i bankave shumëpalëshe
Një analizë e rolit të bankave të zhvillimit në nivel rajonal duhet të fillojë me bazat për krijimin
te institucioneve të tilla. Bankat shumëpalëshe të zhvillimit kanë qenë tradicionalisht te
rëndësishme jo vetëm për rolin e tyre si instrumentet që mbështesin zhvillimin ekonomik,
veçanërisht gjatë periudhave të krizës. Kjo është për shkak të kursimeve të pamjaftueshme
brendshme dhe afatgjatë financimi që pengojnë arritjen e qëndrueshme sa i përket zhvillimit.
Objektivi kryesor i bankave shumëpalëshe ishte për të tërhequr burimet afatgjatë të jashtëm
në financimin e investimeve të reja, kryesisht në infrastrukturë.
Vendet e Amerikës janë përballur dhe në këtë proces, duke zgjeruar fushën e veprimit të tyre
për të përfshirë një diversitet të sektorëve dhe aktiviteteve.
Bankat shumëpalëshe të zhvillimit janë një nga shpikjet më të rëndësishme institucionale e
shekullit të 20. Në vitin 1944, Banka Botërore u krijua dhe fillimisht u quajt Banka
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD). Qëllimi i saj ishte për të ndihmuar në
rindërtimin e ekonomik të Evropës dhe Japonisë pas Luftës së Dytë Botërore, me një mandat
shtesë për promovimin ekonomik. Që nga fillimi i saj e deri në fillim të 1960, IBRD u
përqendrua në përpjekjet e saj kryesisht në energji dhe sektorët e transportit. Nga ana tjetër, u
krijua ‘‘Korporata Ndërkombëtare të Financave’’ si një instrument për të mbështetur sektorin
privat. Banka e Zhvillimit Inter-Amerikan (IDB) u krijua në vitin 1959 me Shtetet e Bashkuara,
Amerika Latine dhe vendet e Karaibeve si anëtarë themelues.
Ajo filloi punën në vitin 1960 nën presidencën e Felipe Herrera dhe ishte banka e parë në botë
për zhvillim rajonal. Në fund të viteve 1960, Kanada bashkua si një anëtar, gjatë presidencës
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së Antonio Ortiz Mena, IDB e zgjeroj anëtarësinë e saj për të përfshirë vendet evropiane dhe
aziatike. Që nga fillimi i tij, modeli institucional i IDB, si ajo e Bankës Botërore, ka qenë bazuar
në dy grupet e aksionarëve, një i përbërë nga huamarrësit (vendet në zhvillim), dhe tjetër e
donatorëve (vendet e zhvilluara).
5.3 Bankat kursimore
Duke inkurajuar kursimet individuale, bankat e kursimeve kanë kontribuar në stabilizimin e
vlerës së parave dhe kështu në uljen e inflacionit, veçanërisht për të financuar projekte të mëdha
publike dhe mobilizimin e fondeve për krizat e mundshme. Kjo ka mundësuar bankave të
kursimit për të hyrë sektorë të rinj, në përputhje me nevojat lokale, për zhvillimin e industrive
lokale duke ndihmuar përmirësimin e bilancit rajonal. Nga fillimi, bankat kursimore njihen si
banka të pavarura. Fillimisht, bankat kursimore kishin vështirësi pasi u mungonte tërësisht
mbështetje ekonomike nga autoritetet qeveritare. Bankat kursimore nuk ju
lejohet të investojnë një pjesë të aseteve të tyre kundër një normë interesi të drejtë.
Mbështetja e bankave kursimore është zhvilluar me shpejtësi nga ndërmarrjet e shërbimeve
publike në institucionet e përbashkëta të parave që mbajnë [9].
Bankat kursimore gjithashtu mund të ndihmojnë të varfrit të përpiqen për të përmirësuar jetën
e tyre dhe sigurisht mbështetje e tilla njihen si aktivitete të përgjithshme publike.
Eduard Ludendorff, themeluesi i Bankës kursimore kishte kontribuar për dhënien e disa kredive
ndaj të varfërve, si garanci për kreditë e tyre kanë lënë pasuri personale të tilla si stoli, argjend,
etj.
5.4 Analiza e Bankës Qendrore Evropiane
Banka Qendrore Evropiane (BQE) është kujdestar i stabilitetit të çmimeve në zonën e euros,
themeluar më 1qershor 1998. Megjithatë ajo ka trashëguar kredibilitetin në bankat kombëtare
qendrore ekspertizës së të gjithave zonave së euros, e cila së bashku me BQE bëjnë zbatimin e
politikës monetare për stabilitetin e orientuar.
Sistemi i bankave qendrore dhe të bankës qendrore evropiane është e bashkangjitur në traktat
si një protokoll. Selia kryesore është në Frankfurt, Gjermani ku ka rekrutuar nga të gjithë 15
vendet e BE-së, ata punojnë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e bankave qendrore
kombëtare dhe përgatisin të zbatojnë vendimet e organeve të vendimmarrjes të BQE-së.
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Këshilli drejtues dhe bordi ekzekutiv drejtohen nga presidenti i bankës qendrore evropiane, ku
detyrat kryesore të këshillit drejtues është formulimi monetar për politika në zonën e euros. Në
mënyrë të veçantë, ajo ka fuqinë për të përcaktuar normat e interesit në të cilën bankat
komerciale mund të marrin likuiditetin (paratë) nga banka. Këshilli drejtues në mënyrë
indirekte ndikon në normat e interesit në të gjithë ekonominë e eurozonës, duke përfshirë
normat që bankat komerciale u ngarkuan nga klientët e tyre për kredi dhe ata që fitojnë në
depozitat e tyre në bazë të kursimeve. Bordi ekzekutiv është përgjegjës për zbatimin monetar
ku politika formulohet nga këshilli drejtues dhe jep drejtat e nevojshme për udhëzime në bankat
qendrore kombëtare ajo gjithashtu përgatit mbledhjet e këshillit drejtues dhe menaxhon
bizneset të Bankës Qendrore Evropiane [10].
5.5 Sistemi Evropian i bankave qendrore
12 bankat kombëtare qendrore në zonën e euros dhe BQE-ja së bashku formojnë termin
Eurosistem. Kjo u zgjodh nga këshilli drejtues për të përshkruar marrëveshjen me të cilën
sistemi evropian i bankave qendrore (SEBQ) kryen detyrat e veta brenda zonës së euros. Bankat
kombëtare qendrore të shteteve anëtare të cilat të përdorin euron (Danimarka, Suedia dhe
United Kingdom) nuk marrin pjesë në vendimmarrje në lidhje me politikën monetare të vetme
për euron. Këto shtetet anëtare vazhdojnë të kenë monedhat e tyre kombëtare dhe vazhdojnë
t’i realizojnë politikat e tyre monetare. Një vend i BE-së që dëshiron të adoptojë euron në një
fazë të mëvonshme mund të bëjë me kusht që ajo plotëson nivelin e duhur para se një vend t’i
lejohet që t’i bashkohet në zonën e euros. Eurosistemi varet nga një sistem bankar funksional
pa probleme përmes të cilit operacionet nga pikëpamja e politikës monetare që mund të kryhet.
Në 12 vendet pjesëmarrëse, aq sa 8,000 institucionet të kreditit (bankat komerciale, banka
kursimore dhe institucione të tjera financiare) mund të veprojë si një kanal për transaksionet e
politikës monetare që synojnë rritje apo një rënie në furnizim të likuiditetit në zonën e euros.
Organi i tretë i vendim-marrjes së bankës qendrore evropiane është Këshilli i Përgjithshëm,
ajo përbëhet nga kryetari dhe zëvendës-president i BQE-së dhe guvernatorët e të gjitha 15
bankave qendrore kombëtare të shteteve anëtare të BE-së. Njësitë e punës së BQE-së janë të
grupuara në drejtoritë e përgjithshme, për të cilën shtjellohen procedurat e më tutjeshme me
anëtarët individual të Bordit Ekzekutiv [12].
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5.6 Krahasimi i llojeve kryesore të bankave
Si çdo organizatë tjëtër edhe bankat janë bartëse të të drejtave dhe të detyrimeve të caktuara në
kuadër të qarkullimit juridik. Ato disponojnë mjetet financiare dhe pasuritë e tyre të cilat i
qarkullojnë ose administrojnë sipas destinimit legal.
Punë bankare ushtrojnë edhe organizatat e tjera financiare të cilat themelohen dhë licencohen
në bazë të ligjit për ushtrimin e veprimtarive të caktuara bankare.
Tabela 1: Krahasimi i katër bankave në relacion me format organizative të tyre
Regjionale

Shumëpalëshe

Qendrore

Bankat Hipotekare

+

-

+

Bankat Investive

+

+

+

Bankat Komerciale

+

-

-

Bankat Universale

+

+

+

Në Tabelën 1 janë shpjeguar pozicionimet e katër llojeve të bankave të analizuara në varësi të
tre faktorëve të konstruktimit organizativ dhe strategjik të tyre. Bankat janë krahasuar në
format: regjionale, shumëpalëshe dhe qendrore.
Në shumicën e vendeve përveç bankave punë të caktuara kryen edhe organizata të ndryshme
financiare. Zakonisht të këtilla janë kursimorët postarë, organizatat e caktuara kreditore
kursimore dhe organizata tjera të përcaktuara dhe rregulluara me ligj.
Si çdo organizatë tjetër edhe bankat janë bartëse të drejtave dhe të detyrimeve të caktuara në
kuadër të qarkullimit juridik. Ato disponojnë mjetet financiare dhe pasuritë e tyre të cilat i
qarkullojnë ose administrojnë sipas destinimit legal.
Punë bankare ushtrojnë edhe organizatat e tjera financiare të cilat themelohen dhe licencohen
në bazë të ligjit për ushtrimin e veprimtarive të caktuara bankare.
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5.7 Eurosistemi
Eurosistemi ka një interes jetik në efikasitetin dhe stabilitetin industrial dhe bankare. Prandaj
është e natyrshme për Eurosistemin për të monitoruar zhvillimet në sektorin bankar nga afër,
siç parashikohen nga traktati themelues të komunitetit Evropian, edhe pse përgjegjësia dhe
mbikëqyrja bankare mbetet në duart e autoriteteve kombëtare.
Detyrat themelore të Eurosistemit janë:
• Përcaktimi dhe zbatimi i politikës monetare për zonën e euros
• Për të kryer operacione të këmbimit valutor dhe për të menaxhuar
rezervat valutore zyrtare të vendeve të eurozonës
• Të nxisë funksionimin normal të sistemit të pagesave.
Detyrat e mëtejshme janë:
• Për të mbledhur informacionin e nevojshëm statistikor nga autoritetet kombëtare
ose direkt nga agjentët ekonomik, p.sh. institucionet financiare
• Të shqyrtojë zhvillimet në sektorin bankar dhe financiar dhe
• Të promovoj një këmbim të lehtë të informatave në mes të SEBQ
dhe autoritetet mbikëqyrëse [12].
5.2.5 Menaxhimi i rreziqeve
Llojet kryesore të rrezikut të bankës janë:
• Rreziku i kredisë
• Rreziku i normës së interesit
• Rreziku i likuiditetit
• Risku i monedhës
Këto tre të fundit janë përshkruar plotësisht si komponentët të rrezikut në treg. Të gjitha rreziqet
e sipër-përmendura janë të lidhura me FTP. Rreziku interesi është ai që është vlerësuar nga
norma e përdorur në formulën e çmimit të transferimit ajo është e nevojshme për të vlerësuar
profilin e rrezikut të interesit për të gjitha produktet bankare në mënyrë që të zgjedhin më të
përshtatshme ekuacionin e çmimit. Efektet e interesit, monedha dhe riskun e likuiditetit në
bilancin e bankës (BS), fitimin dhe llogaritjen e humbjes (P & L) janë veçuar nga burimet e
metodologjisë FTP në menaxhim.
Qasja e kontabilitetit, duke lehtësuar menaxhimin e rrezikut dhe rrezikun e monedhës.
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Rreziku i likuiditetit, interpretohet si rrezikun e kostove të financimit se normave të tregut.
Rreziku i kredisë në përgjithësi është e rëndësishme se si ajo duhet të përfshinë çmimet e
produkteve, ajo tregon se si mund ta gjejë një mënyrë për të vendosur nivelin minimal të
profitabilitetit të produkteve [11].
5.8 Avokimi i investitorëve ligjorë dhe financiar
Tregjet financiare dhe ndërmjetësit financiar, qeveria me mekanizmat e saj i rregullon për të
rritur informacionin në dispozicion të investitorëve dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e
sistemit financiar.
Rregullacioni ligjor përfshinë zbulimin e informacionit të kërkuar për publikun, kufizimet të
cilët mundë të ketë një ndërmjetës financiar, kufizimet e aseteve të cilat ndërmjetësit financiar
mundë t‘i mbajnë premitë për sigurimin e depozitave, kërkesat e rezervës dhe vendosjen e
normave maksimale të interesit që mundë të paguhen në llogaritë bankare dhe depozitat e
kursimeve. Pra, në përgjithësi krizat janë pak a shumë të ngjashme në paraqitje, ndërsa
paraqiten kohë pas kohe. E tillë ishte edhe kriza e borxheve sovrane.
Edhe pse disa shtete u bënë pjesë e eurozonës duke qëndruar mbi limitet e lejuar të borxhit, që
të dyja së bashku, Italia dhe Greqia, ishin në nivelin 30% mbi nivelin e borxhit. Mbi këtë nivel
ishin që prej viteve ‘90 ta, për të bërë një kërcim dhe rritje të madhe në vitin 2008-2009, në
periudhën e krizës së fundit financiare, krizë kjo e cila bëri që edhe grupi tjetër i përbërë nga
Irlanda, Spanja dhe Portugalia të kalojnë nivelin e caktuar prej 60% të borxhit mbi GDP-në.
Kriza e borxheve sovrane e njohur edhe si kriza e eurozonës ka bërë të vështirë për disa shtete
në eurozonë që të rikthejnë borxhet qeveritare në nivel të kënaqshëm, pa ndonjë asistencë të
palëve të treta.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Pra, siç po shihet nga i gjithë ky punim seminarik mundë të themi se banka është një nga
institucionet financiare më të rëndësishme sepse këto ju japin mjete ose para individëve,
familjeve, institucioneve etj. Pra ndikojnë pozitivisht për shkak se këto kategori nuk mund ti
kenë mjetet në dispozicion e t’i mbulojnë menjëherë dëshirat apo kërkesat e tyre që duan ti
plotësojnë, pra bankat janë një lloj i veçantë i institucioneve financiare. Pra nuk është vetëm
ky funksioni kryesor por ka edhe funksione të tjera të rëndësishme të cilat kanë ndikuar
pozitivisht në sistemin monetar e kreditor të një vendi, por edhe kanë edhe politikat e tjera që
e kanë bërë të mundur që me anë të bankave të bëhet edhe zhvillimi i globalizimit apo i tregtisë
ndërkombëtare me të gjitha vendet e botës.
Por edhe siq e kemi përmendur edhe për Bankën Qendrore Evropiane e cila është banka
kryesore mund të themi që e bënë rregullimin e gjithë sistemit monetar të eurosistemit dhe pra
këtu shihet edhe roli i bankave sepse me anë të kësaj banke bëhet stabiliteti financiar dhe
monetar i Eurozonës. Por një rëndësi të veçantë ka edhe Banka Afariste sepse këto banka janë
më të shumta dhe më të përhapurat në gjithë vendet e botës. Pra dhe mund të vijmë në
përfundim te definicioni i bankave nga i cili mund të kuptojmë se banka është një institucion i
posaqshëm financiar i sistemit monetaro-kreditor, që merret me marrjen dhe dhënien e kredisë
në mënyrë profesionale, si dhe me ndërmjetësimin në qarkullimin e pagesave të komitentëve
(klientëve).
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